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Ukraina. Inne spojrz e n i e
Ukraina, trudny partner, a ostatnio enfant terrible Zachodu w zwizku
z afer ãKolczugÓ, w prasie zachodniej i polskiej opisywana jest jako
kraj o autorytarnym reýimie, trawiony wewn«trznym kryzysem czy
w r«cz zagroýony destabilizacj. Ten zdecydowanie jednostronny
i zbyt uproszczony obraz nie oddaje rzeczywistoæci. Wydaje si« bo-
wiem, ýe oprcz niewtpliwie niekorzystnych trendw politycznych
Ukraina odnotowa¸a w ostatnich trzech latach pewne sukcesy w sfe-
rze polityki wewn«trznej, polityki zagranicznej oraz w gospodarce.
Zarazem w kr«gach spo¸ecznych elit zachodz procesy, ktre, mimo iý
trudno poddaj si« statystycznym wyliczeniom, mog stanowi prze-
s¸anki dla przysz¸ej demokratyzacji i modernizacji kraju. 
Przyj«cie do wiadomoæci pozytywnych aspektw przemian zachodz-
cych na Ukrainie nie oznacza uznania, iý paÄstwo zmierza ku demo-
kracji i gospodarce rynkowej w rozumieniu zachodnim. Jest nato-
miast rzecz godn uwagi, ýe pozytywne zjawiska Ð cho nierzadko
o charakterze ãwyspowymÓ Ð wyst«puj na Ukrainie i mog zosta
wzmocnione dzi«ki umiej«tnej polityce tak w¸adz ukraiÄskich, jak teý
paÄstw Zachodu.
I. Zjawiska pozytywne
Do pozytywnych zjawisk zachodzcych na Ukrainie moýna zaliczy
wzrost poczucia æwiadomoæci obywatelskiej w niektrych kr«gach i gru-
pach zawodowych oraz fakt deklarowania przez m¸odzieý bardziej pro-
zachodniej i prorynkowej orientacji niý w przypadku starszego pokole-
nia. Do najbardziej znaczcych procesw politycznych Ð pozytywnych
z punktu widzenia Zachodu Ð naleýy zaliczy dynamicznie rozwijajc
si« wsp¸prac« z NATO oraz oparcie wsp¸pracy z Rosj na bardziej prag-
matycznych zasadach.
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W poszukiwaniu cywilizowanej polityki
Ukszta¸towany na Ukrainie system oligarchiczno-biurokratyczny, splata-
jcy sieci na wp¸ jawnych powizaÄ w¸adz« polityczn, gospodarcz
i medialn, niewtpliwie oddala Ukrain« od systemw demokratycznych
Zachodu. Jest teý czynnikiem hamujcym rozwj procesw i postaw
sprzyjajcych przekszta¸ceniu Ukrainy w paÄstwo demokratyczne, kie-
rowane rzdami prawa, z funkcjonujc gospodark rynkow. Zarazem
jednak obecny system jest w stanie zapewni paÄstwu stabilnoæ, cen-
n w momentach politycznych przesileÄ i przejmowania w¸adzy, waýn
rwnieý dla zachowania pokoju spo¸ecznego w paÄstwie wieloetnicz-
nym i wielowyznaniowym. Przypomnijmy, iý od uzyskania niepodleg¸o-
æci w 1991 r. dokonujca si« przy okazji wyborw sukcesja w¸adzy wy-
konawczej czy ustawodawczej przebiega¸a zawsze w sposb pokojowy
i by¸a uznawana przez wsplnot« mi«dzynarodow. Rwnieý rysujce
si« konflikty mi«dzyetniczne (na Krymie) czy konflikty wyznaniowe by-
¸y rozwizywane w drodze kompromisw i nie prowadzi¸y do uýycia si-
¸y militarnej.
Pomimo istnienia systemu oligarchiczno-biurokratycznego, obejmujce-
go swym zasi«giem wszystkie poziomy struktury paÄstwa, na Ukrainie
zachodz jednak procesy mogce stanowi przes¸anki dla przysz¸ej de-
mokratyzacji i modernizacji kraju. 
Badania socjologiczne prowadzone w latach 1999 Ð 2002 wskazuj, iý lu-
dzie m¸odzi (18-35 lat) zajmuj wyranie bardziej prozachodnie i proryn-
kowe stanowisko niý pokolenia starsze. M¸odzieý generalnie bardziej
sprzyja cz¸onkostwu Ukrainy w UE i w NATO oraz realizacji reform eko-
nomicznych. Zarazem z wi«ksz ostroæci ocenia negatywne zjawiska,
takie jak cenzura polityczna w mediach. Moýna sdzi, iý jedn z przy-
czyn tego typu postaw by¸o umoýliwienie na pocztku lat 90. wyjazdw
zagranicznych Ð a co za tym idzie szerszych spo¸ecznych kontaktw po-
mi«dzy spo¸eczeÄstwem Ukrainy a spo¸eczeÄstwami Zachodu (w tym
Polski) oraz ich dynamiczny rozwj w ostatnich latach.
Wydaje si« takýe, iý przynajmniej w cz«æci spo¸eczeÄstwa zosta¸a rozbu-
dzona potrzeba aktywnoæci politycznej i spo¸ecznej oraz obrony podsta-
wowych wartoæci, oparta na doæwiadczeniu w¸asnej podmiotowoæci.
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Sprawa dziennikarza Gieorgija Gongadzego nie tylko zaktywizowa¸a
kr«gi inteligencji, lecz takýe uæwiadomi¸a cz«æci spo¸eczeÄstwa istnienie
problemu patologii w¸adzy i koniecznoæci walki o ãucywilizowanieÓ ýy-
cia politycznego. Znalaz¸o to odbicie w wyborach parlamentarnych roku
2002, podczas ktrych ponad po¸owa elektoratu odmwi¸a oddania g¸o-
su na tzw. parti« w¸adzy, a ponad 20% popar¸o polityczny projekt uzdro-
wienia paÄstwa, w oparciu o zasady sprawiedliwoæci, uczciwoæci i wol-
noæci (Bloku wyborczego ãNasza UkrainaÓ). Jedynie za spraw mieszanej
ordynacji wyborczej koalicja w¸adzy uzyska¸a ostatecznie wysok repre-
zentacj« w parlamencie.
W ostatnich miesicach jesteæmy ponadto æwiadkami narodzin inicjaty-
wy ærodowiska dziennikarskiego w obronie wolnoæci s¸owa i przeciw
cenzurze politycznej w mediach, ktrej efektem ma by powo¸anie w po-
cztkach 2003 roku niezaleýnego zwizku zawodowego dziennikarzy.
Trudno dziæ przesdza, jak skuteczna okaýe si« ta akcja dla poszanowa-
nia wolnoæci s¸owa.
Wreszcie, sektor pozarzdowy korzystajcy na pocztku ubieg¸ej dekady
g¸wnie z wzorw zagranicznych, obecnie w coraz wi«kszej mierze
dzia¸a w oparciu o autorskie programy tworzone na miejscu, w odpo-
wiedzi na konkretne potrzeby lokalnych spo¸ecznoæci.
Gospodarka w gr«
Niewtpliwym sukcesem Ukrainy jest utrzymujcy si« trzeci rok z rz«du
wysoki wzrost gospodarczy (2000 Ð 6%, 2001 Ð 9%, prognoza na 2002 Ð
3,8-4,5%) osigni«ty najpierw dzi«ki dobrej koniunkturze zewn«trznej
(eksport wyrobw przemys¸u ci«ýkiego do Rosji i innych krajw),
a ostatnio przede wszystkim dzi«ki wzrostowi popytu wewn«trznego.
Godny podkreælenia jest notowany w ostatnich latach dynamiczny roz-
wj branýy spoýywczej i przemys¸u lekkiego. Do waýnych pozytywnych
trendw naleýy teý zaliczy silny (szczeglnie w 2001 roku) wzrost in-
westycji w kraju (w tym dzi«ki ukraiÄskim i rosyjskim kapita¸om powra-
cajcym z rajw podatkowych; natomiast nadal bardzo niski jest nap¸yw
zagranicznych inwestycji zagranicznych mogcych przynieæ nowe
technologie) oraz spadek energoch¸onnoæci gospodarki. 
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Trwa¸ym elementem dzia¸aÄ reformatorskich okaza¸o si« odejæcie od
barteru w rozliczeniach naleýnoæci za gaz i energi« elektryczn, co przy-
sporzy¸o ærodkw budýetowi i umoýliwi¸o terminowe wyp¸aty przez
paÄstwo pensji i emerytur.
W kilkuletniej perspektywie gospodarka ukraiÄska, mimo pewnych za-
groýeÄ, wydaje si« zdolna do powolnego rozwoju, mi«dzy innymi dzi«-
ki rosncej ch¸onnoæci rynku wewn«trznego. Naleýy zarazem zauwaýy,
ýe dynamika wzrostu gospodarczego s¸abnie od 2001 roku, a jej pobu-
dzenie wymaga¸oby podj«cia przez w¸adze zdecydowanych reform.
Stosunki z Rosj Ð bardziej pragmatyczne
Stosunki ukraiÄsko-rosyjskie zmieniaj si« na lepsze od czasu pragma-
tycznego zwrotu w polityce Kremla, ktry zbieg¸ si« w czasie z og¸osze-
niem doktryny ministra Z¸enki, przyznajcej Rosji status g¸wnego stra-
tegicznego partnera Ukrainy (rok 2000). Rosja nie traktuje juý Ukrainy
jako ãpaÄstwa sezonowegoÓ, lecz jako s¸abszego partnera. Wydaje si«, iý
Moskwa zdaje teý sobie spraw« z ograniczonoæci swych wp¸yww poli -
tycznych w Kijowie. åwiadcz o tym m.in. wielokrotne odmowne odpo-
wiedzi Kijowa w sprawie przystpienia do zdominowanej przez Rosj«
Euroazjatyckiej Wsplnoty Gospodarczej, na ktre Kreml oficjalnie nie
reaguje.
W sferze gospodarczej Rosja realizuje na Ukrainie swoje strategiczne in-
teresy, przejmujc udzia¸y w kluczowych przedsi«biorstwach sektora
energetycznego, paliwowego, petrochemicznego, a takýe w branýy tele-
komunikacyjnej i w bankowoæci. Wymownym przyk¸adem skutecznoæci
dzia¸aÄ rosyjskich jest ust«pstwo Kijowa w sprawie utworzenia wsplne-
go ro s y j s ko-ukraiÄskiego ko n s o rcjum ds. zarzdzania systemem ukraiÄ-
skich gazocigw (etap przedinwestycyjny ma si« zakoÄczy do sierpnia
2003 r.). Wydaje si«, iý umacnianiu si« rosyjskich wp¸yww gospodar-
czych na Ukrainie szczeglnie sprzyja faktyczne izolowanie Ukrainy
przez Zachd. 
Realizacja interesw rosyjskich nie wiýe si« jednak z destabilizacj sytua-
cji gospodarczej Ukrainy. Z jednej strony kapita¸ rosyjski przyczynia si«
takýe do wzrostu gospodarc z e g o, z d rugiej zaæ ukraiÄskie elity biznesowe
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( o l i g a rchowie) zainteresowane s w coraz wi«kszej mierze tak wsp¸pra-
c z Rosjanami, ktra pozwoli¸aby im zachowa czy wr«cz umacnia w¸a-
dz« nad ko n t rolowanymi przez siebie sektorami gospodarki.
Stosunki z NATO Ð wyjtkowa wsp¸praca
W cigu ostatnich dwch lat Ukraina sta¸a si« jednym z najbardziej ak-
tywnych partnerw NATO, a pod wzgl«dem obszaru i skali realizowa-
nych wsplnie przedsi«wzi« wyprzedzi¸a cz«æ paÄstw oficjalnie do So-
juszu kandydujcych. Si¸y Zbrojne Ukrainy w bezprecedensowy sposb
ãotworzy¸y si«Ó na NATO i sta¸y si« podstawowym obszarem wsp¸pra-
cy z Zachodem. Ukraina zgodzi¸a si« udost«pni podstawowe dane
o strukturze i moýliwoæciach jej armii. Program reformy i rozwoju Si¸
Zbrojnych realizowany jest w æcis¸ej wsp¸pracy z Sojuszem i ma na ce-
lu ich dostosowanie do standardw NATO.
Jednoczeænie zaangaýowanie Ukrainy w operacje NATO na Ba¸kanach po-
zwoli¸o na niespotykane wærd innych paÄstw partnerskich zacieænienie
w s p  ¸ p r a c y. UkraiÄscy ýo¸nierze, jako pierwsi spoza Sojuszu, weszli
w z o rganizowanej formie do stru k t u ry wojskowej funkcjonujcej w s t a n-
d a rdach NATO Ð w ramach wsplnego batalionu polsko- u k r a i Ä s k i e g o.
Wyjtkowo draýliwa kwestia w stosunkach Sojuszu z Ukrain Ð problem
sprzedaýy uzbrojenia do paÄstw obj«tych mi«dzynarodowym embar-
giem Ð nie przeszkodzi¸a w podniesieniu wzajemnych relacji na wyýszy
poziom, czego dowodem by¸o przyj«cie na szczycie w Pradze w listopa-
dzie 2002 roku tzw. Planu Dzia¸ania (Action Plan), b«dcego ograniczon
wersj Planu Dzia¸ania na rzecz Cz¸onkostwa (Membership Action Plan).
Plan Dzia¸ania w istocie nie zawiera perspektywy cz¸onkostwa. Zarazem
z¸oýona w maju 2002 r. oficjalna deklaracja sekretarza Rady BezpieczeÄ-
stwa Narodowego i Obrony w sprawie podj«cia staraÄ o uzyskanie
cz¸onkostwa w Sojuszu, wydaje si« strategicznym wyborem Ukrainy.
Unia Europejska Ð wybr elit i m¸odzieýy
Oficjalnie deklarowany od 1998 roku przez prezydenta Leonida Kuczm«
ãeuropejski wybrÓ Ukrainy Ð plan integracji z Uni Europejsk Ð moý-
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na postrzega jako polityczny projekt, realizowany bez odpowiedniej
konsekwencji, wywierajcy jednak wp¸yw na myælenie elit i wywo¸uj-
cy pewne zmiany w funkcjonowaniu paÄstwa. Wydaje si« zarazem, ýe
jest on elementem strategii, ktrej celem jest nieuczestniczenie w ja-
kichkolwiek strukturach zdominowanych przez Rosj«. Od kilku lat w po-
szczeglnych ministerstwach dzia¸aj komrki odpowiedzialne za pro-
blemy integracji europejskiej, a duýy zesp¸ dzia¸ajcy w ramach Mini-
sterstwa Gospodarki i Integracji Europejskiej zajmuje si« m.in. harmoni-
zacj ukraiÄskiego prawodawstwa z unijnym. Unia Europejska, mimo
braku pozytywnej odpowiedzi Brukseli na europejskie aspiracje Kijowa,
cieszy si« duý popularnoæci na Ukrainie. Liczba zwolennikw integra-
cji z UE wynosi 56%, przy czym wærd ludzi m¸odych jest wyranie wyý-
sza i waha si« pomi«dzy 64% (w przedziale wiekowym 25-39) a 68%
(przedzia¸ wiekowy 18-24)1.
II. Zjawiska negatywne. Zagroýenia 
Pozytywne zjawiska wyst«pujce w ýyciu politycznym, gospodarczym
i spo¸ecznym Ukrainy nie mog oczywiæcie odwraca uwagi od szeregu
niepokojcych trendw i problemw, z ktrymi boryka si« paÄstwo. S
one zwizane z pewnymi podstawowymi patologiami ýycia spo¸eczne-
go, politycznego i gospodarczego w paÄstwie postkomunistycznym, dla
ktrego transformacja ku demokracji i wolnemu rynkowi na podobieÄ-
stwo tej, jak podj«¸y kraje Europy årodkowej, okaza¸a si« z wielu wzgl«-
dw trudniejsza czy wr«cz niemoýliwa.
Sukcesja w¸adzy
Problemem, ktry w ostatnich miesicach wysuwa si« na plan pierwszy,
jest walka o w¸adz« w ramach nieformalnie zapocztkowanej kampanii
przed wyborami prezydenckimi roku 2004. Wyjtkowym niepokojem na-
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1 Badanie przeprowadzone w roku 2000 przez SOCIS Gallup na zlecenie Instytutu Spraw
Publicznych.
pawa fakt, iý problem sukcesji w¸adzy zdominowa¸ do tego stopnia
g¸wny nurt ýycia politycznego Ukrainy, iý odsun¸ na dalszy plan kwe-
sti« reformy i modernizacji paÄstwa, niewtpliwie istotniejsz z punktu
widzenia 48-milionowego spo¸eczeÄstwa. W sytuacji zaostrzajcej si«
walki o w¸adz«, do ktrej staj trzy g¸wne klany oligarchiczne Ð doniec-
ki, kijowski i dniepropietrowski Ð oraz lider ãNaszej UkrainyÓ Wiktor
Juszczenko, w roku 2003 moýemy by æwiadkami pewnych populistycz-
nych dzia¸aÄ w¸adz majcych na celu popraw« nastrojw elektoratu,
lecz mogcych zachwia rwnowag budýetow paÄstwa.
Korupcja
Funkcjonujcy na Ukrainie system oligarchiczno-biurokratyczny generu-
je inne niepokojce zjawiska, jak: powszechna korupcja i praktyka cen-
zury politycznej w mediach. Ukraina plasuje si« na czo¸owych miejscach
w mi«dzynarodowych rankingach przedstawiajcych stopieÄ korupcji
w paÄstwie, co wraz z ustawodawstwem niesprzyjajcym biznesowi
jest g¸wnym czynnikiem zniech«cajcym zachodnich inwestorw. Jest
teý cz«sto krytykowana przez wsplnot« mi«dzynarodow Ð ostatnio
przez Rad« Europy Ð za brak poszanowania wolnoæci mediw. Specyficz-
ny splot w¸adzy politycznej i gospodarczej oraz jej prze¸oýenie na odpo-
wiednie media powoduje, iý na Ukrainie trudno w istocie mwi o nie-
zaleýnoæci ærodkw przekazu i swobodzie opinii dziennikarzy. Pracowni-
cy mediw w swej codziennej pracy zmuszani s do uwzgl«dniania za-
rwno sugestii w¸aæcicieli, jak teý instrukcji tematycznych wydawanych
przez Administracj« Prezydenta. W ostatnich miesicach, od czasu obj«-
cia stanowiska szefa Administracji Prezydenta przez Wiktora Medwed-
czuka, naciski na media wyranie si« wzmog¸y.
Sprzedaý broni
Niepokojc kwesti, wyjtkowo draýliw w stosunkach z Zachodem, s
ujawnione w ostatnim czasie przypadki sprzedaýy broni przez Ukrain«
do paÄstw obj«tych mi«dzynarodowym embargiem (Macedonia) oraz
podejrzenia o dokonanie tego typu transakcji (Irak Ð tzw. afera ãKol-
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czugÓ). Brak skutecznej kontroli paÄstwa i przejrzystych regu¸ dotycz-
cych handlu broni jest z pewnoæci czynnikiem odbijajcym si« nega-
tywnie na mi«dzynarodowym wizerunku paÄstwa, cho tego typu za-
rzuty moýna by skierowa pod adresem niemal wszystkich ssiadw
Ukrainy z by¸ego ZSRR.
Perspektywy stabilnego rozwoju s niepewne. Ukraina nie zrealizowa¸a
reform strukturalnych, nie zakoÄczy¸a teý procesu prywatyzacji, co czy-
ni kraj nieprzygotowanym do konkurencji z gospodark UE oraz op-
nia legalizacj« ukraiÄskich elit biznesowych. Przedwczesna kampania
w y b o rcza zak¸ci¸a dzia¸alnoæ ustawodawcz parlamentu. Utkn«¸y
trwajce juý dwa lata prace nad pakietem opracowanych przy wsp¸-
udziale zagranicznych ekspertw projektw, dotyczcych takich kluczo-
wych dla rozwoju gospodarczego kwestii jak kodeks podatkowy, ustawa
o gie¸dzie, kodeks handlowy.
III. Re k o m e n d a c j e
Przy formu¸owaniu za¸oýeÄ polskiej i unijnej polityki wobec Ukrainy, na-
leýy w jak najwi«kszej mierze oprze si« na wywaýonych analizach sy-
tuacji, ukazujcych nie tylko negatywne, lecz takýe pozytywne elemen-
ty oceny.
1. Wobec przewaýajcych ostatnio ocen negatywnych moýna postulo-
wa wi«ksze skupienie uwagi na d¸ugofalowych zjawiskach pozytyw-
nych, takich jak wzrost æwiadomoæci iaktywnoæci politycznej spo¸eczeÄ-
stwa, korzystne tendencje w gospodarce, pragmatyzacja stosunkw
z Federacj Rosyjsk czy rozwj pog¸«bionej wsp¸pracy z NATO.
2. Celem polityki Zachodu winno by silne i rozwaýne wsparcie ukraiÄ-
skiego ãpotencja¸u demokratyzacjiÓ rozumianego jako og¸ procesw
stanowicych przes¸ank« dla dalszej demokratyzacji i modernizacji kra-
ju. Moýna do nich zaliczy wzrost poczucia æwiadomoæci obywatelskiej
wærd niektrych kr«gw spo¸ecznych oraz utrzymywanie si« wyranej
prozachodniej postawy wærd m¸odego pokolenia. Wydaje si«, ýe proce-
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sy te s duýo bardziej zaawansowane niý w wi«kszoæci paÄstw WNP,
takýe w ssiedniej Rosji, o Bia¸orusi juý nie wspominajc. Dzia¸aniem
strony unijnej, przygotowujcym grunt dla tak rozumianej polityki, by-
¸oby przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na te-
mat Unii Europejskiej na Ukrainie.
3. Polska mog¸aby w wi«kszej jeszcze mierze odgrywa rol« poærednika
w kontaktach mi«dzy elitami paÄstw Zachodu a szeroko poj«tymi elita-
mi ukraiÄskimi Ð æwiata polityki, kultury i biznesu. Rzecz poýdan wy-
daje si« aranýowanie spotkaÄ bilateralnych polsko-ukraiÄskich, z udzia-
¸em przedstawicieli paÄstw UE oraz zapraszanie na spotkania polsko-
-unijne obserwatorw z Ukrainy.
4. W obliczu poraýki ukraiÄskich planw integracji z Zachodem (brak ja-
snej deklaracji UE, brak odpowiedzi NATO na postulaty cz¸onkostwa
w Sojuszu) i narastajcego syndromu pozostania ãza burtÓ jednoczcej
si« Europy, szczeglnie waýne jest przedstawienie Kijowowi przez Bruk-
sel« realistycznego ãzast«pczegoÓ projektu politycznego, odpowiadaj-
cego cho cz«æciowo aspiracjom Ukrainy. Precyzyjne okreælenie wyma-
gaÄ wobec Kijowa i zwizanych z ich wype¸nieniem koncesji ze strony
Unii mog¸oby stworzy ramy dla przysz¸ej, pog¸«bionej wsp¸pracy. Do
z¸oýenia takiej oferty powinny zach«ca dotychczasowe doæwiadczenia
wsp¸pracy Ukrainy z NATO, w ktrych Kijw udowodni¸, ýe w sytuacji
jasno sformu¸owanych oczekiwaÄ oraz korzyæci, jakie mog by osi-
gni«te w wyniku ich spe¸nienia, jest w stanie skutecznie podejmowa
wysi¸ki na rzecz dostosowywania si« do standardw zachodnich. W wy-
pracowaniu i przeforsowaniu takiego stanowiska Wsplnoty nie do
przecenienia jest potencjalna rola, jak moýe odegra Polska. Zdecydo-
wana wi«kszoæ innych krajw UE nie ma na Ukrainie istotnych intere-
sw i kraj ten nie leýy w obszarze ich zainteresowania. 
5. Spraw podstawow przy opracowywaniu za¸oýeÄ polityki Zachodu
wobec Kijowa winno by zrozumienie faktu, iý dynamika pozytywnych
przemian na Ukrainie jest o wiele s¸absza niý np. wærd przysz¸ych
cz¸onkw UE z Europy årodkowej. Wielkoæ kraju, ciýenie struktur in-
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stytucjonalnych i mentalnych odziedziczonych po czasach Zwizku Ra-
dzieckiego, wreszcie s¸aboæ w¸adzy wykonawczej i ustawodawczej
sprawiaj, ýe czas potrzebny na wdroýenie zaplanowanych reform b«-
dzie z koniecznoæci kilkakrotnie d¸uýszy niý w przypadku paÄstw mniej-
szych, obciýonych w mniejszym stopniu komunistycznym dziedzic-
twem. Std teý polityka Zachodu wobec Ukrainy winna by nastawiona
na ãd¸ugie trwanieÓ.
Pawe¸ Wo¸owski
Wsp¸praca: Anna Grska, Tadeusz A. OlszaÄski, 
Arkadiusz Sarna, Andrzej Wilk
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Ukraine. Another view
Ukraine is a difficult partner for the West, and re c e n t l y, it has been per-
ceived as an enfant terrible because of the Kolchuga affair. We s t e r n
and Polish press describe Ukraine as an authoritarian regime plagued
by an internal crisis or even threatened by destabilisation. This picture
is certainly one-sided and oversimplified, and it fails to accurately pre-
sent the reality of Ukraine. Apart from experiencing definitely adverse
political developments, Ukraine has also been successful in some ways
in terms of its internal and foreign policies and the economy. At the
same time, certain processes take place among the Ukrainian elites,
that might be difficult to capture in social surveys, but may become
the starting point for the future modernisation and democratisation
of the country.
To realise that there are some favourable aspects to the changes occur-
r i n g in Ukraine is not to recognise Ukraine as a country heading to 
democratisation and a market economy in the Western sense. Still, it
is worthwhile to understand that the positive developments, even if
isolated, do occur in Ukraine and that they could be strengthened by
adequate policies of the Ukrainian authorities and the Western states.
I. Positive Developments
The promising developments that take place in Ukraine include an incre-
ase of civic mindedness in some communities and professional groups.
A l s o, young people are definitely more pro- West and pro- m a r ket economy
oriented than the older generation. Politically, the most important occur-
rences that are favourable from the point of view of the West include
UkraineÕs dynamically developing co-operation with NATO and its co-
operation with Russia, which is now based on much more pragmatic
principles than it used to be in the past.
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In Search of a Civilised Policy
The oligarchic and bureaucratic system that had formed in Ukraine inte-
grates political, economic and media powers into anetwork of partly-co-
vert relations. Undoubtedly, this distances Ukraine from the democratic
systems of the West. It also impedes the development of processes and
attitudes that could be conducive to UkraineÕs transformation into a de-
mocratic state governed by the rule of law, with a viable market e c o n o-
m y. At the same time, however, the present system is capable of ensuring
stability for the country, which is valuable in moments of political c r i s e s
and changes at the heights of power. The stability is even more valuable
given the multi-ethnic and multi-religion character of the state. It should
be remembered that since Ukraine regained independence in 1991, the
succession of executive or legislative power taking place on the occasions
of elections has always been peaceful and got the recognition of the 
international community. Likewise, the emerging ethnic or religious con-
flicts (in Crimea) have always been solved by mutual concessions and 
never led to the use of military force.
Even though the oligarchic and bureaucratic system, pervasive on all le-
vels of the stateÕs structure, is firmly in place, Ukraine undergoes proces-
ses that may become the basis for future democratisation and moderni-
sation of the country.
Sociological research carried out in 1999Ð2002 shows that young people
(18-35) have definitely more pro-West and pro-market economy attitudes
than the older generation. Young people generally support UkraineÕs mem-
bership in the EU and NATO and declare backing for the implementation
of economic reforms. At the same time, they are more acutely critical of
the adverse phenomena such as political censorship in the media. Pro-
bably, one of the reasons why such attitudes developed was the fact that
in early 90s, it became possible for Ukrainians to travel abroad. As a re s u l t ,
contacts between the societies of Ukraine and the Western countries (in-
cluding Poland) intensified. In the recent years, the rate of foreign travel
increased dynamically.
It also appears that rising awareness of civic identity made some groups
in the Ukrainian society willing to become more politically and socially
active and to defend the fundamental values. The case of the journalist
Georgi Gongadze not only galvanised the intelligentsia, but also made
a portion of the society realise that there are pathologies in the system
of power and that it is necessary to civilise the political life. Ukrainians
e x p ressed this attitude in the parliamentary elections of 2002 where more
than half of the voters refused to vote for the so called party of power
and more than 20 per cent of them supported the political project which
aimed to repair the state based on the principles of justice, honesty and
freedom (proposed by the ÒOur UkraineÓ electoral block). It was only due
to the mixed electoral regulations that the ruling coalition finally won
a substantial representation in the parliament.
In the recent months, we have been witnessing the birth of the journa-
lists communityÕs initiative to defend freedom of speech and to end po-
litical censorship in the media. As a result of this initiative, an indepen-
dent trade union on journalists is to be established in early 2003. But to-
day, it is difficult to say how effective this action will be in safeguarding
respect for freedom of speech.
Finally, there is the non-governmental organisations sector. In the begin-
ning of the previous decade, they would mainly implement foreign mo-
dels, but now, to a growing extent, their activities are based on proprie-
tary programs developed locally to meet the specific needs of local com-
munities.
Economy Goes Up
Ukraine have managed to maintain strong economic growth rate for thre e
consecutive years (6% in 2000, 9% in 2001 and around 4% in 2002). At
first, growth was stimulated by a good external conditions (exports of the
heavy industryÕ s p roducts to Russia and other countries), and more re c e n-
t l y, by increasing domestic demand emerged as growth driver. 
Noteworthy is the recent dynamic development of the foods and other
consumer goods industries. The investment volumes increased substan-
tially (especially in 2001). In part, this increase was generated by Ukra-
inian and Russian capitals withdrawn from tax heavens, while the influx
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of foreign investments that could bring new technologies remained very
l o w. Finally, the Ukrainian economy has become less energ y - i n t e n s i v e .
As a result of the reforms, barters in settlements of natural gas and elec-
tricity dues were abandoned. Consequently, the budgetary conditions
improved enabling the state to timely pay salaries and pensions. 
It appears that in spite of certain impending problems, the Ukrainian eco-
nomy is capable of developing slowly in the next few years, owing to the
expanding of internal markets, among other factors. However, it should
be noted that growth dynamics has been waning since 2001, and in or-
der to stimulate it, the authorities would need to carry out deep re f o r m s .
More Pragmatic Relations with Russia 
The Ukrainian Ð Russian relations have been changing for the better sin-
ce the pragmatic turn in the KremlinÕs policy, which coincided with the
announcement of minister ZlenkoÕs doctrine that granted Russia the sta-
tus of UkraineÕs main strategic partner (2000). Russia no longer treats
Ukraine as a Òseasonal stateÓ, rather, it sees it as MoscowÕs weaker part-
ner. Moscow seems to realise that it has a limited capacity of influencing
political decisions of Ky i v. As an example, when Kyiv repeatedly refuses to
join the Russia-dominated Euro Asian Economic Community, the Kre m l i n
refraines from responding officially.
As far as the economy is concerned, Russia carries its strategic interests
in Ukraine by taking over shares in key establishments of the energy,
fuels, petrochemical, telecommunications and banking sectors. A telling
example of how effectual these efforts are is KyivÕs concession made to
Russia with regard to the formation of a joint Russian Ð Ukrainian con-
sortium to manage the system of UkraineÕs gas pipelines (the pre-inve-
stment stage is to be completed by August 2003). The fact that the West
actually isolates Ukraine appears to be particularly conducive to the re-
inforcement of RussiaÕs economic influence in Ukraine. 
However, the pursuit of its interests by Russia does not destabilise the
economic situation of Ukraine. On the one hand, the Russian capital con-
tributes to UkraineÕs economic growth, and on the other, the Ukrainian
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business elites (the oligarchs) are more and more interested in co-opera-
ting with the Russians in a way that will enable them to keep or streng-
then their influence on the economic sectors that they control.
Exceptional Co-operation with NATO
Over the last two years, Ukraine became one of NATOÕs most active part-
ners, and it outdid some of the AllianceÕs official candidates in terms of
the area and scale of joint undertakings. The Armed Forces of Ukraine
opened to NATO in an unprecedented manner and they became the pri-
mary area of UkraineÕs co-operation with the West. Ukraine agreed to
make the basic data on the structure and capabilities of its army availa-
ble to NATO. The program for reform and development of the Armed For-
ces is being implemented in strict co-operation with the Alliance and it
aims to adapt the Armed Forces to NATO standards.
With UkraineÕs involvement in NATO operations in the Balkans, the coun-
t ry was able to make its co-operation with the Alliance exceptionally clo-
se, outdoing all other partner states. The Ukrainian soldiers were the
first non-NATO troops to join a military structure operating under NATO
standards in an organised form, i.e. as part of the joint Polish Ð Ukra-
inian battalion.
Even the problem of weapons sold by Ukraine to embargoed states, which
is an extremely sensitive issue in the AllianceÕs relations with Ukraine,
did not prevent the mutual relations from being elevated to a higher le-
vel: during the Prague summit in November 2002 the Action Plan was
adopted, which is a limited version of the Membership Action Plan. The
Action Plan differs from the Membership Action Plan in that it does not
envisage prospects of membership, but nevertheless, UkraineÕs strategic
choice seems to be what the secretary of the National Security and De-
fence Council stated in his official declaration issued in May 2002, name-
ly to take efforts for UkraineÕs future membership in the Alliance. 
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European Union Ð the Choice of the Elites 
and Young People
Since 1998, President Kuchma has been officially maintaining that inte-
gration with the EU remains among UkraineÕs objectives. This political
project appears to be implemented somewhat inconsistently, but never-
theless, it influences the way the elites think and stimulates some chan-
ges to the functioning of the state. At the same time, it appears to be an
element in UkraineÕs strategy of non-participation in any structures 
dominated by Russia. Units responsible for European integration have
been operating within particular ministries for several years. In the 
Ministry of Economy and European Integration there is a large team that
deals with harmonisation of the Ukrainian legislation and the EU legisla-
tion, among other issues. Even though Brussels refuses to give an affir-
mative answer to KyivÕs European aspirations, the European Union is 
very popular with the Ukrainians. According to surveys, 56 per cent of
respondents support integration with the EU, with even stronger bac-
king for this plan declared by younger generations: between 64 per cent
(for the 25-39 age bracket) and 68 per cent (for the 18-24 age bracket).1
II. Adverse Developments. Threats
The promising and favourable developments in the political, economic
and social life of Ukraine should not avert oneÕs attention from the series
of unsettling trends and issues that the Ukrainian state has to face. They
relate to the fundamental pathologies of social, political and economic
life in a post-communist state for which transformation into a democra-
cy and a market economy, as undertaken by the Central European states,
proved more difficult, or even impossible for diverse reasons.
P O L I C Y B R I E F S
2 0
1 This re s e a rch was carried out in 2000 by SOCIS Gallup for the Institute of Public Af f a i r s .
The Succession of Power
The most prominent issue faced by Ukraine in the recent months is the
struggle for power that goes on as part of the informally initiated cam-
paign for the presidential elections of 2004. It is especially unsettling
that the problem of the succession of power has dominated the main
stream of UkraineÕs political life and overshadowed the issues of reform
and state modernisation, which, undoubtedly, are more important from
the point of view of the 48-million society. The sides that battle for po-
wer ever more fiercely include the three major oligarchic clans: the Don-
tetsk clan, the Kyiv clan and the Dnepropetrovsk clan, as well as the le-
ader of Our Ukraine, Viktor Yuschenko. In this situation, the year 2003 is
sure to bring about certain populist moves on the part of the authorities,
which will aim to put the electorate in a better mood, but may shake the
balance of the stateÕs budget.
Corruption
The bureaucratic and oligarchic system that functions in Ukraine causes
other disturbing occurrences such as widespread corruption and politi-
cal censorship in the media. Ukraine occupies top positions in interna-
tional rankings that represent the degrees of corruption in particular
states. This, combined with a business-unfriendly legislation, is the ma-
in factor that keeps foreign investors away. Ukraine is also frequently cri-
ticised by the international community (e.g. recently, by the Council of
Europe) for failing to respect freedom of the media. Because of the uni-
que intertwining of political and economic powers and their influence
on the respective media, we cannot actually speak of any independent
media or freedom of opinion for journalists in Ukraine. Journalists wor-
king for the Ukrainian media are forced to take into account suggestions
of the owners and topic instructions issued by the PresidentÕs Admini-
stration in their daily work. In the recent months, ever since Viktor Me-
dvedchuk became head of the PresidentÕs Administration, pressure on
the media increased substantially.
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Sale of Weapons
Another particularly disturbing issue that troubles the relations between
Ukraine and the West is the recently disclosed instances of UkraineÕs s a l e
of arms to embargoed states (Macedonia) and suspected sale of arms to
Iraq (the so called Kolchuga affair). In Ukraine, the state fails to effecti-
vely control the sale of weapons and there are no clear rules to govern
weapons trade. This has an adverse effect on UkraineÕs international
image, even though similar charges could formulated against nearly all
of UkraineÕs neighbours from the former USSR.
Absence of structural reforms 
The prospects for UkraineÕs stable development are uncertain. It has not
implemented structural reforms and neither has it completed the priva-
tisation process. As a result, it is unpre p a red to compete with the EUÕs eco-
nomy and the legalisation of its business elites is delayed. The prematu-
re electoral campaign has disturbed the parliamentÕs legislative work.
There is no progress in the works (which have went on for two years
now) on a package of legislative projects developed with the co-opera-
tion of foreign experts, which relate to such key issues as the tax code,
the stock exchange law, or the code of commerce.
III. Re c o m m e n d a t i o n s
1. The EU and Polish policies towards Ukraine need to be based on ba-
lanced analyses of the situation and thorough understanding of both the
adverse and the positive factors. 
Since the opinions expressed recently have been predominantly negative,
it should be suggested that more attention be paid to long-term positi-
ve developments such as an increase in the societyÕs political awareness
and activity, favourable trends in the economy, more pragmatic relations
with the Russian Federation or more in-depth co-operation with NATO.
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2. Strong and wise support for the UkraineÕs Òdemocratisation potentialÓ
should remain the major objective of Western policies toward Ukraine.
The Òdemocratisation potentialÓ is to be understood as all the processes
that may become the starting point for further democratisation and mo-
dernisation of the country. These processes include the growth of civil
awareness among some social groups and the firmly pro-Western attitu-
des of the young generation. It seems that these processes are far more
advanced in Ukraine than in most of the other CIS countries, including
the neighbouring Russia, let alone Belarus. In order to prepare the gro-
und for this kind of policy, the EU could carry out a broad-scale informa-
tion campaign on the European Union in Ukraine.
3. Poland could play its role as a go-between for the Western elites and
the broadly understood Ukrainian elites, including the cultural, political
and business communities, more proactively. It appears desirable to ar-
range bilateral Polish Ð Ukrainian meetings in which EU representatives
would participate and to invite observers from Ukraine to Polish Ð EU
meetings.
4. As Ukraine faces the failure of its plans to integrate with the West (the
EU refuses to make a clear declaration and NATO gives no answer to
UkraineÕs desire to become a member of the Alliance) and the growing
syndrome of being left overboard of the uniting Europe, it is particular-
ly important for Brussels to offer Kyiv a realistic alternative political pro-
ject that would meet UkraineÕs ambitions at least in part. By clearly de-
fining the requirements that Kyiv needs to meet and the concessions
that the EU will make if Kyiv complies, Brussels could found the frame-
work for the future more in-depth co-operation. In the course of Ukra-
ineÕs co-operation with NATO so far, Kyiv has demonstrated that if the
requirements to be met and the benefits to be earned are clearly stated,
it is willing and able to make effective efforts to adapt to Western stan-
dards. This should encourage the EU to make such an offer. There is an
extremely important potential role for Poland to play in the develop-
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ment and carrying of such a stand on the part of the Community. A gre-
at majority of the other EU states have no vital interests in Ukraine and
they are not concerned about what happens there. 
5. When formulating the assumptions of the WestÕs policy towards Kyiv,
it is of crucial importance to understand that the dynamics of positive
changes in Ukraine is much weaker than in the future EU member sta-
tes from Central Europe. Due to the size of the country, the burden of the
institutional and mental structures inherited from the times of the So-
viet Union, and finally, weakness of the executive and the legislative au-
thority, Ukraine will take much more time to implement the projected re-
forms than smaller countries that were less affected by the communist
legacy. Therefore, the WestÕs policy towards Ukraine should be long-
term-oriented.
Pawe¸ Wo¸owski
Co-operation: Anna Grska, Tadeusz A. OlszaÄski, 
Arkadiusz Sarna, Andrzej Wilk
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